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Özet: Bu çal›flmada, Do¤u Anadolu bölgesi koflullar›na uygun ve yüksek besin madde verimine sahip tane sorgum çeflitlerinin
belirlenmesi amaçlanm›flt›r. Bu amaçla, bitki materyali olarak Ö¤retmeno¤lu, Akdar›, Aldar›, Beydar›, Ramada, A-298, DK-64 ve KS397 olmak üzere sekiz adet tane sorgum çeflidi kullan›lm›flt›r. Tanelerini olgunlaflt›ran sorgum çeflitlerinin önce baflaklar› ve hemen
sonra has›llar› elle hasat edilmifltir. Örneklerin kuru madde (KM), organik madde (OM), ham protein (HP), nötral deterjant fiber
(NDF) ve asit deterjant fiber (ADF), in vitro sindirilebilirlik düzeyleri ile KM verimi ve sindirilebilir KM verimleri belirlenmifltir.
Has›llar›n KM düzeyleri % 26,64-35,36 aras›nda bulunmufltur (P < 0,05). Ramada ve Aldar› çeflitlerinin has›llar›na ait OM düzeyleri
di¤er çeflitlerin has›llar›na ait OM düzeylerinden daha düflük olarak bulunmufltur (P < 0,05). Has›llara ait NDF ve ADF içeri¤i
Beydar›’da en yüksek, DK-64 çeflidinde ise en düflük oldu¤u görülmüfltür (P < 0,05). Has›llara ait en yüksek in vitro sindilebilirlik,
KM verimi ve sindirilebilir KM verimi DK-64 ve Aldar› çeflitlerinde elde edilmifltir (P < 0,05). Çeflitler içerisinde Ö¤retmeno¤lu’na ait
taneler en yüksek HP, ancak Beydar› ile birlikte en düflük in vitro sindirilebilirlili¤e sahip oldu¤u görülmüfltür (P < 0,05). KM verimi
ve sindirilebilir KM verimi bak›m›ndan en yüksek verim Ramada çeflidine ait tanelerden elde edilmifltir (P < 0,05). Toplam (tane +
has›l) KM verimi, sindirilebilir KM verimi ve HP verimi Ramada ve A-298 çeflitlerinde di¤er çeflitlere oranla daha yüksek bulunmufltur
(P < 0,05). Sonuç olarak, sindirilebilir KM ve HP verimleri baz al›nd›¤›nda, yetifltirilen sorgum çeflitleri aras›nda bölge flartlar›na
uygun en yüksek verim Ramada çeflidinden al›nm›fl ve bunu s›ras›yla A-298 ve Aldar› çeflitleri izlemifltir.
Anahtar Sözcükler: Tane sorgum, çeflit, besin madde içeri¤i, in vitro sindirim, sindirilebilir KM verimi

Determination of the Chemical Composition and Digestible Dry Matter Yields of Some Grain
Sorghum Varieties
Abstract: The objective of this study was to determine sorghum varieties that are suitable for north Anatolian conditions and possess
high nutrient yields. Eight grain sorghum varieties, namely, Ö¤retmeno¤lu, Akdar›, Aldar›, Beydar›, Ramada, A-298, DK-64 and KS397, were utilized as plant material in the experiment. When the grains were mature, they were harvested first, and then residues
were harvested by hand. Samples were analyzed for dry matter (DM), organic matter (OM), crude protein (CP), neutral detergent
fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), and in vitro DM digestibility. Digestible DM yields were also calculated. The DM content of
residues ranged from 26.64% to 35.36% (P < 0.05). Concentrations of OM in residues were significantly lower (P < 0.05) in
Ramada and Aldar› compared with the other varieties. While NDF and ADF concentrations in residues were highest in Beydar›, they
were lowest in DK-64 (P < 0.05). Residues of DK-64 and Aldar› had the highest in vitro digestibilities, DM yields and digestible DM
yields (P < 0.05). Ö¤retmento¤lu grain had the highest CP, whereas Beydar› had the lowest in vitro digestibility (P < 0.05). Ramada
grain had the highest DM and digestible DM yields (P < 0.05). Total (forage + grain) DM yield, digestible DM yield and CP yield
were significantly higher in Ramada and A-298 compared with the other varieties (P < 0.05). It can be concluded that, of the
sorghum varieties grown, Ramada had the highest yield and adaptation for north Anatoilan conditions, followed by A-298, based on
digestible DM and CP yields, respectively.
Key Words: Sorghum, variety, chemical composition, in vitro digestibility, digestible dry matter yield
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Girifl
Hayvanc›l›k sektöründe kar edebilme, iflletmenin
giderlerini minimuma indirmeye ba¤l›d›r. Bu sektörün en
önemli girdisini ise yem oluflturmaktad›r. Ülkemizde,
ruminantlar›n beslenmesinde büyük önemine sahip olan
kaliteli kaba yem ve tane yem bitkisi üretimi, miktar ve
nitelik bak›m›ndan yetersiz durumdad›r. Hayvanc›l›¤›n
rasyonel bir düzeye ulaflt›r›lmas›nda en önemli
etkenlerden biri olan yem bitkileri tar›m›, ülkemizde
maalesef istenilen düzeye ulaflmam›flt›r. Hububat
tar›m›n›n esas oldu¤u bölgelerde gerek ekim nöbetinde ve
gerekse ekim nöbeti d›fl›nda kullan›labilecek tane yem
bitkisi karakterindeki bitkiler büyük önem tafl›maktad›r.
Besleme de¤erlerinin üstünlü¤ü, tafl›ma ve depolama ve
muhafazalar›n›n kolay olmas› gibi nedenlerle tane yem
bitkileri di¤er yem bitkilerine oranla daha fazla tercih
edilmektedir.
Bir yem bitkisinin en önemli özelli¤i, birim alana
vermifl oldu¤u sindirilebilir kuru madde miktar›n›n yüksek
olmas›d›r. Bu kriter dikkate al›nd›¤›nda, ülkemizin de¤iflik
bölgelerinde yem bitkisi olarak yayg›n biçimde yetifltirilen
arpan›n Do¤u Anadolu koflullar›nda ortalama toplam
verimi 474 ila 830 kg/da (has›l + tane) oldu¤u
bildirilmektedir (1,2). Söz konusu verimlerin tane verimi
ve ot verim miktarlar› NRC (3)’nin bildirmifl oldu¤u
sindirilebilirlik de¤erleriyle çarp›ld›¤›nda, bu bitkinin
sindirilebilir kuru madde verimine 242 kg/da ile 472
kg/da olaca¤› görülmektedir. Oysa, geliflmifl ülkelerde
yem amac›yla yayg›n olarak yetifltirilen m›s›r ve sorgum
gibi bitkilerden ortalama 900 ila 1453 kg sindirilebilir
kuru madde elde edilebilmektedir (4). Harran ovas› sulu
koflullar›nda denenmifl baz› tane sorgum çeflitlerinin
ortalama tane verimlerinin 983 kg/da kadar olmas› (5),
sözü edilen bitkilerin ülkemiz koflullar›nda da geliflmifl
ülkelerde elde edilen verimlere ulaflabilece¤ini
göstermektedir.
Ülkemizin ekolojik flartlar›, silaj yemi üretimine uygun
birçok yem bitkisinin üretimine olanak sa¤lamaktad›r (6).
Ülkemizin de¤iflik bölgelerinde yetersiz de olsa m›s›r
yetifltirilmektedir. Ancak, Do¤u Anadolu Bölgesi yeterince
ya¤mur almamas›ndan dolay› m›s›r üretimi için çok fazla
elveriflli de¤ildir. Bu gibi bölgelerin sulu koflullar›nda
m›s›ra alternatif ve kurakl›¤a m›s›ra oranla daha dayan›kl›
olan sorgum önerilmektedir. Sorgum, m›s›r üretimi için
ilklimin uygun oldu¤u bölgelerde m›s›ra oranla verimi
biraz düflük olsa da, kurak bölgelerde m›s›r kadar, hatta
bazen m›s›rdan da daha iyi bir verim sa¤land›¤›
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bildirilmektedir (7). Bu bilgiler ›fl›¤›nda, Do¤u Anadolu
bölgesinde yem bitkisi olarak sorgum yetifltiricili¤inin iyi
sonuç verece¤i görülmektedir.
Hamur olum döneminde hasat edilmifl sorgum silaj›n›n
% 52-65 sindirilebilir kuru madde, % 8-12 ham protein,
% 60-75 nötral deterjant fiber ve % 34-40 asit deterjant
fiber içerdi¤i bildirilmektir (4). Dalke ve ark. (8) ise tane
sorgumun birim alana veriminin silajl›k sorgum ile benzer,
ham protein içeri¤inin yüksek ve asit deterjant fiber
içerdi¤inin ise silajl›k sorgumdan düflük oldu¤unu
bildirmektedirler.
Tane sorgumda yaklafl›k olarak % 69-72 niflasta, %
9-14 ham protein, % 3 ham ya¤, % 2 ham selüloz ve %
1,5 kadar ham kül bulunur. Ham ya¤ bak›m›ndan
m›s›rdan fakir, protein bak›m›ndan m›s›rdan biraz daha
zengindir (9). Sorgum tane veriminin ve kalitesinin di¤er
hayvan yemi olarak kullan›lan tah›llara göre yüksek
olmas›, bitkinin önemini ortaya koymaktad›r.
Ülkemizde, özellikle gelirinin büyük bir bölümünü
hayvanc›l›ktan sa¤layan Do¤u Anadolu Bölgesi’nde, kaliteli
kaba ve tane yem aç›¤›n› azaltmaya yönelik olarak
planlanan bu çal›flmada, bölgenin sulu koflullar›na uygun
ve besin de¤eri yüksek sorgum çeflitlerinin belirlenmesi
amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metot
Materyal
Bu araflt›rmada bitki materyali olarak Ö¤retmeno¤lu,
Akdar›, Aldar›, Beydar›, Ramada, A-298, DK-64 ve KS397 olmak üzere sekiz adet tane sorgum çeflidi
kullan›lm›flt›r.
Bölünmüfl parseller deneme desenine göre 3
tekerrürlü olarak kurulan deneme, bloklar ve parseller
aras› 2 m, parsellerin boyu 5 m, 40 cm s›ra aras› ve
toplam 5 s›ra olacak flekilde 16. 05. 2001 tarihinde el
2
markörü ile aç›lan çizilere 100 tohum/m s›kl›¤›nda ekim
yap›lm›flt›r. Ekim öncesi bütün parsellere 8 kg/da P2O5 ve
5 kg/da azot verilmifltir. Bitkiler 30-35 cm boyland›¤›nda
5 kg/da azot ilk çapadan hemen sonra verilmifl ve düzenli
aral›klarla ya¤murlama sulama yap›lm›flt›r. Tanelerini
olgunlaflt›ran Ramada, Ö¤retmeno¤lu, Aldar› ve A-298
çeflitleri 04.10.2001’de, daha geç olgunlaflt›ran Beydar›,
Akdar›, DK-64 ve KS-397 çeflitleri ise 22.10.2001
tarihinde elle hasat edilmifltir.
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Metot

Bulgular

Tanelerini olgunlaflt›ran sorgum çeflitlerinin önce
baflaklar› ve hemen sonra has›llar› elle hasat edilmifl,
birim alandan elde edilen yafl verimleri belirlendikten
sonra analizler için 1 kg kadar numune al›n›p etüvde
kurutulmufltur.
Örneklerin kuru madde, ham kül, organik madde ve
ham protein analizleri Wendee analiz sistemine göre (10),
NDF Van Soest ve Robertson’a göre (11), ADF Goering ve
Van Soest’e göre (12) belirlenmifltir.
Örneklerin in vitro KM sindirilebilirlilikleri Marten ve
Barnes (13) taraf›ndan modifiye edilmifl olan Tilley ve
Terry (14)’nin tarif etti¤i iki fazl› yönteme göre
yap›lm›flt›r. Bu amaçla, kuru yonca tüketen, rumen fistüllü
koç rumen inokulant donürü olarak kullan›lm›flt›r. Rumen
s›v›s›, rumen sondas› yard›m›yla al›n›p dört kat gazl›
bezden süzülerek kullan›lm›flt›r. Daha önce sindirilebilirli¤i
klasik sindirimle belirlenmifl olan yonca ise kontrol olarak
her sette 3 adet kullan›lm›fl ve sonuçlar bu kontrollere
göre düzeltilmifltir.
Birim alandan (dekar; da) elde edilen sindirilebilir kuru
madde miktar›, bir dekardan elde edilen toplam kuru
madde miktar›n›n, örneklerin in vitro kuru madde
sindirilebilirlilik de¤eri ile çarp›lmas›yla bulunmufltur.
Birim alandan elde edilen HP miktar› ise örneklerin HP ile
birim alandan elde edilen kuru madde miktar› çarp›larak
hesaplanm›flt›r.
Denemede elde edilen verilerin istatistiksel
de¤erlendirmesinde varians analizi, gruplar aras›ndaki
farkl›l›¤›n belirlenmesinde ise Duncan testi (15)
uygulanm›flt›r. Bu amaçla SAS paket program› (16)
kullan›lm›flt›r.

Sorgum çeflitlerinin kaba yemlerine ait ham besin
madde içerikleri Tablo 1’de, in vitro sindirilebilirliliklerine
ait de¤erler Tablo 2 ve fiekil 1’de, birim alandan elde
edilen in vitro sindirilebilir KM miktarlar› ise Tablo 2 ve
fiekil 2’de, birim alandan elde edilen HP miktar› Tablo
2’de sunulmufltur. Sorgum çeflitlerinin tanelerine ait ham
besin madde içerikleri Tablo 3’de, in vitro
sindirilebilirliliklerine ait de¤erler Tablo 3 ve fiekil 3’de,
birim alandan elde edilen in vitro sindirilebilir KM
miktarlar› Tablo 3 ve fiekil 4’de, toplam (kaba yem +
tane) in vitro sindirilebilir KM miktarlar› Tablo 4 ve fiekil
5, toplam HP miktarlar› ise Tablo 4’de sunulmufltur.
Tart›flma
Bölge koflullar›na uygun en yüksek besin maddesi
verimine sahip tane sorgum çeflitlerinin belirlenmesi
amac›yla yap›lan bu çal›flmada, tanelerin olgunlaflt›¤›
dönemde hasat edilen sorgum has›llar›n›n besin madde
içerikleri Tablo 1’de sunulmufltur. Söz konusu tablo
incelendi¤inde, sorgum has›llar›n›n KM içeriklerinin %
26,64 ile % 35,36 aras›nda de¤iflti¤i görülmüfltür (P <
0,05). Bitkilerin vejetasyonlar›n› tamamlamalar›, bitkide
KM düzeyinin ve buna ba¤l› olarak NDF ve ADF
düzeylerinin art›fl›, HP ve sindirilebilirli¤in düflüflü fleklinde
görülür (17). Sorgum tanelerinin fizyolojik olgunlu¤a
eriflmesine ra¤men, çeflitlere ait has›llar›n KM düzeylerinin
düflük olmas› yani bitki gövdesinin henüz yeflil bir
durumda olmas›, dolay›s›yla besin madde içeri¤inin hâla iyi
bir düzeyde oldu¤unu göstermektedir. Yine has›llar›n KM
düzeylerinin silaj yap›m› için optimal oluflu, has›llar›n
kurutma d›fl›nda silaj olarak de¤erlendirilebilme olana¤›na
sahip oldu¤unu göstermektedir.

Tablo 1. Tane sorgum çeflitleri has›llar›na ait ham besin madde içerikleri (% KM).
Çeflit
Ö¤retmeno¤lu
KS-397
Akdar›
Ramada
DK-64
Beydar›
Aldar›
A-298

KM

HK

OM

HP

NDF

ADF

26,67 b
27,89 b
26,64 b
26,76 b
27,08 b
30,19 b
35,36 a
27,01 b

10,48 bc
10,08 c
9,68 c
12,73 a
8,70 c
9,33 c
12,04 ab
10,29 bc

89,52 ab
89,92 a
90,32 a
87,27 c
91,30 a
90,67 a
87,96 bc
89,71 ab

5,12
4,59
5,16
5,31
5,85
4,79
4,61
5,24

65,68 ab
66,30 ab
68,72 ab
63,44 b
62,52 b
74,04 a
63,64 b
64,68 b

41,94 ab
38,54 ab
40,08 ab
39,31 ab
36,40 b
45,10 a
38,42 ab
43,34 ab

a-c

..ayn› sütünda farkl› harf tafl›yan de¤erler aras›ndaki fark önemlidir (P < 0,05).
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Tablo 2. Tane sorgum çeflitleri has›llar›na ait KM verimi, in vitro sindirilebilirlik ve sindirilebilir KM verimi.
Çeflit

KM verimi, kg/da

Sindirilebilirlik, % KM

Sindirilebilir KM verimi, kg/da

536

b

52,99

b

283

b

KS-397

574

b

55,90

ab

323

b

Akdar›

529

b

56,62

ab

298

b

462

b

53,93

ab

251

b

785

a

60,31

a

472

a

579

b

51,17

b

300

b

784

a

61,55

a

484

a

481

b

53,71

b

257

b

Ö¤retmeno¤lu

Ramada
DK-64
Beydar›
Aldar›
A-298
a-b

..ayn› sütünda farkl› harf tafl›yan de¤erler aras›ndaki fark önemlidir (P < 0,05).

10
A-298

Aldar›

Beydar›

DK-64

Ramanda

Akdar›

KS-397

Ö¤retmeno¤lu

0

Sorgum Çeflitleri

fiekil 1. Tane sorgum çeflitleri has›llar›na ait in vitro sindirilebilirlik, %
KM.

b
b

b

Sorgum Çeflitleri

fiekil 2. Tane sorgum çeflitleri has›llar›na ait sindirilebilir KM verimi.

Tablo 3. Tane sorgum çeflitleri tanelerine ait ham besin madde içerikleri, in vitro sindirilebilirlik (% KM), KM verimi, ve
sindirilebilir KM verimi (kg/da).
Çeflit

Ö¤retmeno¤lu

KM

89,52

HK

OM

HP

Sindirilebilirlik

% KM

kg/da

b

98,27

a

12,85

a

78,28

b

765

b

600

cd

98,34

a

10,98

b

91,61

a

610

de

560

cde

98,57

a

11,62

ab

93,39

a

557

ef

521

de

89,01

1,66

Akdar›

88,87

1,43

b

1,53

b

98,47

a

10,82

b

98,56

a

1055

a

1039

a

DK-64

88,93

2,09

b

97,91

a

10,31

b

95,33

a

489

f

468

e

Beydar›

89,09

1,92

b

98,08

a

10,80

b

73,85

b

650

cd

480

e

Aldar›

89,31

2,12

b

97,88

a

11,42

ab

91,48

a

693

bc

633

c

3,23

a

96,77

b

10,45

b

91,62

a

927

b

A-298
a-e

89,49

..ayn› sütünda farkl› harf tafl›yan de¤erler aras›ndaki fark önemlidir (P < 0,05).
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Sindirilebilir

1,73

KS-397

89,00

KM verimi

KM verimi

b

Ramada

A-298

20

b

Aldar›

30

b
b

Beydar›

40

a

a

DK-64

b

b

50

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Ramanda

ab

a

Akdar›

b

a

ab

KS-397

ab

SindirilebilirKM verimi, kg/da

Sindirilebilirlik, % KM

60

Ö¤retmeno¤lu

70

1009

a
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a

a
b

b
b

1000

b

800
600

cd

c

cde
de

e

e

Beydar›

a

DK-64

a

a

Sindirilebilir KM verimi, kg/da

a

Sindirilebilirlik, % KM

400
200

Sorgum Çeflitleri

A-298

Aldar›

Ramanda

Akdar›

KS-397

c

c

c

c

600
400

0

A-298

200
Aldar›

126 a
94 b
91 b
139 a
96 b
98 b
116 ab
131 a

800

ab

c

1000

Beydar›

833 c
883 c
819 c
1291 a
940 c
780 c
1117 b
1181 ab

b

DK-64

HP verimi

a

1200

Ramanda

1301 bc
1084 cd
1086 d
1517 a
1274 cd
1228 cd
1476 ab
1490 ab

Sindirilebilir
KM verimi

1400

Akdar›

Ö¤retmeno¤lu
KS-397
Akdar›
Ramada
DK-64
Beydar›
Aldar›
A-298

KM verimi

fiekil 4. Tane sorgum çeflitleri tanelerine ait sindirilebilir KM verimi
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fiekil 5. Tane sorgum çeflitlerine ait toplam sindirilebilir KM verimi
(kg/da).

Sorgum has›llar›na ait OM oranlar› % 87,27 ile %
91,30 aras›nda de¤iflti¤i görülmüfltür. Ramada ve Aldar›
çeflitlerine ait OM oranlar› di¤er çeflitlere oranla daha
düflük bulunmufltur (P < 0,05).

Sorgum has›llar›na ait birim alandan elde edilen KM
verimi Tablo 2’de gösterilmektedir. Has›llar aras›nda en
yüksek KM verimi DK-64 (785 kg/da) ve Aldar› (784
kg/da) çeflitlerinden elde edilmifltir (P < 0,05). Di¤er
çeflitlere ait KM miktarlar› benzer bulunmufltur (P >
0,05).

Çeflitlerin has›l ot verimlerinin HP düzeyleri % 4,59 ile
% 5,85 aras›nda ve istatistiksel olarak benzer
bulunmufltur (P > 0,05).
Has›llar aras›nda en yüksek NDF (% 74,04) ve ADF
(% 45,10) Beydar›, en düflük NDF (% 62,52) ve ADF (%
36,40) içeri¤i ise DK-64 çeflidine ait has›llarda
bulunmufltur (P < 0,05). Di¤er çeflitlere ait gerek NDF ve
gerekse ADF de¤erleri istatistiksel olarak benzer
bulunmufltur (P > 0,05). Benzer flekilde, Undersander ve
ark. (4) hamur olum döneminde hasat edilen sorgum
çeflitlerinin % 60 ila % 75 düzeyinde NDF ve % 34 ila %
40 aras›nda de¤iflti¤ini bildirmektedir.

Has›llar aras›nda, gerek sindirilebilirlik ve gerekse
birim alandan elde edilen sindirilebilir KM verimi DK-64
(% 60,31 ve 472 kg/da) ve Aldar› (% 61,55 ve 484
kg/da) çeflitlerinde di¤er çeflitlere oranla yüksek
bulunmufltur (P < 0,05). Benzer flekilde, White and
Bolsen (18) ve Sonon ve ark. (19) de¤iflik sorgum
çeflitlerine ait sindirilebilirli¤in % 52,7 ila % 61,7
aras›nda de¤iflti¤ini bildirmifllerdir. Sindirilebilirlili¤i
etkileyen en önemli faktör, bitkideki ligninleflme
durumudur (17). Söz konusu iki çeflidin ot verimlerine ait
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NDF ve ADF içerikleri en düflük olarak iki çeflit oldu¤u
görülmektedir. Bu durum söz konusu çeflitlerdeki
ligninleflmenin daha düflük oldu¤unu ve dolay›s›yla
sindirimin daha yüksek oldu¤unu göstermektedir.
Sindirilebilirlik ile birim alandan elde edilen KM
verimlerinin çarp›lmas›yla elde edilen sindirilebilir KM
verimlerinin bu iki çeflitte yüksek olmas›, bu iki çeflide ait
sindirilebilirlik ve KM verimlerinin yüksek olufluyla
aç›klanabilir.
Sorgum tanelerinin besin madde içerikleri Tablo 3’te
sunulmufltur. Sorgum tanelerinin KM oranlar›n›n genel
olarak % 89,00 civar›nda ve istatistiksel olarak benzer
bulunmufltur (P > 0,05). Tanelerin KM düzeylerinin % 85
üzerinde oluflu, tanelerin depolama problemi olas›l›¤›
olmad›¤›n› göstermektedir (20).
Tanelerin OM miktar›, A-298 çeflidinde di¤er çeflitlere
oranla daha düflük oldu¤u görülmüfltür (P < 0,05). Di¤er
çeflitlere ait OM de¤erleri aras›nda farkl›l›k görülmemifltir
(P > 0,05). Çal›flmada elde edilen OM düzeyleri NRC
(3)’de bildirilen de¤erlere benzer bulunmufltur.
Tanelere ait ham protein içeri¤inin % 10,31 ila %
12,85 aras›nda de¤iflti¤i görülmüfltür (P < 0,05). En
yüksek HP içeri¤i Ö¤retmeno¤lu, en düflük ise DK-64
çeflidinden elde edilmifltir. Bu çal›flmaya benzer olarak,
Gül ve ark. (21) HP oran› yönünden çeflitler aras›nda
farkl›l›klar›n bulundu¤u ve HP oranlar›n›n ise % 9,22 ile
% 12,56 aras›nda de¤iflti¤ini bildirmifllerdir.
‹n vitro sindirilebilirlikleri incelendi¤inde, Beydar› (%
73,85) ve Ö¤retmeno¤lu (% 78,28) çeflitlerinde di¤er
çeflitlere oranla daha düflük oldu¤u saptanm›flt›r (P <
0,05). Di¤er çeflitlere ait sindirilebilirliklerin de¤erleri %
91’in üzerinde ve istatistiksel olarak benzer bulunmufltur
(P > 0,05). Çeflitlere ait sindirilebilirlik % 73,85 – 98,56
aras›nda de¤iflti¤i görülmüfltür. Sorgum tanelerinin
sindirilebilirliklerine ait NRC (3) de¤erleri % 76,00 - %
88,00 olarak bildirilmifltir. Ancak, sindirilebilirlik çeflitler
aras›nda de¤iflti¤i bilinen bir gerçektir.
Sorgum çeflitlerinin tane verimleri aras›nda büyük
farkl›l›k bulunmufltur (Tablo 4). En yüksek tane verimi
Ramada (1055 kg/da) ve A-298 (1009) çeflitlerinden elde
edilirken, en düflük verim ise Akdar› (557 kg/da) ve DK64 (489 kg/da) çeflitlerinden elde edilmifltir (P < 0,05).
De¤iflik sorgum çeflitlerine ait tane verimlerinin 227 –
982 kg/da aras›nda de¤iflti¤i bildirilmektedir (5,22).
Ancak, sorgum tane verimi uygulanan gübre miktar› (23),
ekim s›kl›¤› (22), çeflit (5,22) ve toprak yap›s› gibi de¤iflik
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faktörlerden etkilenmektedir. Çal›flmalar aras›nda ortaya
ç›kan verim farkl›l›klar›, yukarda bahsedilen faktörlerce
aç›klanabilir. Tane verimi ile sindirilebilirli¤in çarp›m›yla
elde edilen tanelere ait sindirilebilir KM verimi en yüksek
Ramada (1039) çeflidinde elde edilmifl ve bu çeflidi A-298
(927) çeflidi izlemifltir (P < 0,05). Bu iki çeflide ait tane
verimleri benzer olmas›na ra¤men, Ramada çeflidinin
sindirebilirlik de¤erinin daha yüksek oluflu, sindirilebilir
KM verimlerinde farkl›l›¤›n oluflmas›na neden olmufltur.
En düflük sindirilebilir KM verimi ise DK-64 (468 kg/da)
ve Beydar› (480 kg/da) çeflitlerinde görülmüfltür (P >
0,05).
Sorgum çeflitlerine ait toplam KM verimi,
sindirilebilir KM verimi ve HP miktarlar› Tablo 4’de
verilmifltir. Söz konusu tablo incelendi¤inde, toplam KM
verimi 1084 -1517 kg/da, sindirilebilir KM verimi 780
– 1291 kg/da, HP verimi ise 91 – 139 kg/da aras›nda
de¤iflti¤i görülmüfltür. Benzer flekilde, Dalke ve ark. (8)
ve Dickerson ve ark. (24) tane sorguma ait toplam kuru
madde veriminin 1090 ila 1407 kg/da aras›nda
de¤iflti¤ini bildirmifllerdir. Do¤u Anadolu Bölgesi’nde
hayvan yemi olarak yayg›n flekilde yetifltirilen arpa için
bu verimlere bak›lacak olursa; Do¤u Anadolu
koflullar›nda yetifltirilen arpaya ait toplam verim 474
(120 kg tane + 354 kg has›l) ile 830 ( 317 kg tane +
513 kg has›l) kg/da (1,2), bu de¤erler NRC (3) TDN
de¤erleriyle çarp›ld›¤›nda elde edilen sindirilebilir verim
242- 484 ve yine bu de¤erler NRC (3) HP de¤erleriyle
çarp›ld›¤› zaman elde edilen HP verimleri 31,16 – 64,41
kg/da aras›nda bulunmufltur. Sorgum ve arpa aras›ndaki
verim de¤erleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ortaya ç›kan fark›n
sorgum lehine çok belirgin bir flekilde yüksek oldu¤u
görülmektedir. En düflük sindirilebilir KM verimine
sahip sorgum çeflidi ile en yüksek sindirilebilir KM
verimine sahip arpa kar›fllaflt›r›ld›¤›nda, sorgumun % 61
daha fazla sindirilebilir KM verdi¤i, ayn› flekilde HP için
ele al›nd›¤›nda bu fark›n yine sorgum lehine % 71
oldu¤u görülmektedir. Bu da, en düflük verime sahip
sorgum çeflidinin bile en yüksek verime sahip arpa
çeflidinden çok daha yüksek besin maddesi
sa¤layabilece¤i sonucunu ortaya ç›karmaktad›r.
Sonuç olarak, direkt hayvansal verime yans›yan
sindirilebilir KM ve HP verimleri baz al›nd›¤›nda,
yetifltirilen sorgum çeflitleri aras›nda bölge flartlar›na
uygun ve en yüksek verim Ramada çeflidinden al›nm›fl ve
bu çeflidi s›ras›yla A-298 ve Aldar› çeflitleri izlemifltir.
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